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ТУРКИСТОН “ЯНГИ УСУЛ” МАКТАБЛАРИДА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИНГ
ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ВА УНДАГИ ГЕНДЕР МУАММОЛАРИ
Намазова Юлдуз Музаппаровна Ўзбекистон Миллий университети “Фалсафа ва
маънавият” кафедраси ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада Туркистонда “янги усул” мактабларидаги таълим
тизимининг ўзига хос тарзда жиҳатлари ва фаолият олиб борган жадидларнинг XIX аср
охири ХХ аср бошларидаги маориф орқали аёл маърифатини ёйиш ҳамда миллий
мустақилликни бош мақсад ва ғоя қилиб олган ҳаракатларининг ўтган давр юз
йилликларида зиёлиларининг сиёсий, фалсафий, эстетик, ижтимоий- иқтисодий
қарашлари заминида вужудга келишини ўз ичига олгани янги тизимли маориф ва юксак
маданият каби фикрлар очиб берилган.
Калит сўзлар: Туркистон, “янги усул” мактаб, таълим, тизим, жадид, маориф,
аёл, миллий, мустақиллик, ғоя, ҳаракат, зиёли, сиёсий, фалсафий, эстетик, маданият.
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ГЕНДЕРА В "НОВЫЙ
МЕТОДНОЙ ШКОЛЕ" ТУРКИСТАНА
Преподаватель кафедры “Философии и духовности” Национального университета
Узбекистана Намазова Юлдуз Музаппаровна
Аннотация: В статье рассматриваются особенности системы образования школ
«нового метода» в Туркестане и в конце XIX - начале ХХ веков - концептуальный анализ
образования джадидов у туркестанских женщин и гендерных проблем в них. Также
раскрывает идеи педагогов, которые преследовали национальную независимость как новое
системное образование и высокую культуру, которые возникли на протяжении веков в
политическом, философском, эстетическом и социально-экономическом мирах
интеллектуальных женщин.
Ключевая слова: Туркестан, школа «новый метод», образование, система, джадид,
гендер, женщина, национальность, независимость, идея, движение, интеллектуальное,
политическое, философское, эстетическое, культура.
PROBLEMS OF EDUCATIONAL TRAINING AND GENDER IN THE "NEW
METHODICAL SCHOOL" OF TURKISTAN
Lecturer of the Department of Philosophy and Spirituality of the National University of
Uzbekistan Namazova Yulduz Muzapparovna
Abstract: The article discusses the features of the education system of schools of the "new
method" in Turkestan and in the late XIX - early XX centuries - a conceptual analysis of Jadid
education in Turkestan women and gender issues in them. It also reveals the ideas of educators who
pursued national independence as a new systemic education and high culture that have arisen over
the centuries in the political, philosophical, aesthetic and socio-economic worlds of intelligent
women.
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Барчамизга маълумки, шахс маънавияти, энг аввало, оила муҳитида ота ва она
тарбияси асосида шаклланади. Бугун оилада қанақа муҳит ҳукмронлик қилаётган
бўлса, эртага шу оилада тарбияланаётган фарзанд бевосита ана шу муҳитнинг
давомчисига айланади. Ёш авлод онги ва тафаккурининг кучи шундаки, у айнан
ёшлик даврида ён-атрофидаги инсонлардан олган билимларнини ўз хотирасида
сақлаб қолади. Оиладаги муносабатлар, ўзаро муомала маданияти қанчалик юксак
бўлса, у муҳитда вояга етаётган фарзанд ҳам шунга монанд бўлади. Бу жараёнда ота
билан бир қаторда она тарбияси муҳим ўринни эгаллайди. Ўзининг салмоқли
ижоди билан жадидчилик ғояларини мазмунан бойитган Абдурауф Фитрат ўзининг
“Оила” асарида оиладаги муҳит, фарзанд тарбияси каби масалаларни бутун бир
миллатнинг тақдири билан боғлаб муҳокама қилади. Мутафаккир “Ҳар бир
миллатнинг саодати ва иззати албатта шу халқнинг ички интизоми ва тотувлигига
боғлиқ. Тинчлик ва тотувлик шу миллат оилаларининг интизомига таянади. Қаерда
оила муносабати кучли интизомга таянса, мамлакат ва миллат ҳам шунча кучли ва
муаззам бўлади” [1], деб таъкидлайди. Ҳақиқатдан ҳам оила ҳар бир халқнинг,
миллатнинг
давомийлигини
сақлайдиган,
миллий
қадриятларни
ривожлантиришни таъминлайдиган янги авлодни дунёга келтириб, уни маънавий,
жисмоний баркамол қилиб тарбиялайдиган муқаддас маскан ҳисобланади. Оилада
соғлом муҳитни яратиш эса, ўз навбатида, ҳам ота, ҳам онанинг зиммасига бирдек
маъсулиятни юклайди. Зеро, ота–онада фидойилик, ҳалоллик, меҳр – мурувват
деган тушунчалар қай даражада ривожланган, амалиётда қай даражада йўлга
қўйилган бўлса, фарзанд ҳам ундан ўрнак олиб, уларга муносиб фарзанд бўлиб,
ватанни авайлаб, асрашга ҳаракат қилади. Фикримизнинг далили сифатида
файласуф Монтескъенинг қуйидаги фикрларини келтириб ўтаман: “болаларда
ватанга мухаббат ўйғотишнинг энг яхши воситаси – оталарнинг ватанни
севишларидир” [2].
Инсон ҳақида фикр юритган Абдурауф Фитрат жамиятда аёлларнинг қадри,
ўрни, уларнинг фаоллиги тўғрисида ҳам шундай ёндашади. Фаранги тилидан
сўзлаган Фитратнинг қуйидаги мулоҳазалари эътиборга сазовордир.
Фитрат “Эр-хотиннинг қандай яшамоқликлари хусусида” деб номланган
бобда, эркак ва аёлнинг, эр ва хотиннинг Аллоҳ наздида тенг бўлиб, уларнинг
устунлиги қайси жинс вакили эканлигига қараб эмас, балки диний ва дунёвий
илмларни қай даражада эгаллаганликлари, қандай ахлоқий фазилатлар ва ижобий
хислатларга эга эканликлари билан белгиланишини уқтиради: “Биз хотинларимизни
марҳаматга сазовор, инсофга лойиқ ва шафқатга ҳақли деб билмаймиз. Кўча ва
бозорларда бизга етган алам ва зарарни уйга қайтиб хотиндан оламиз... Гўё Аллоҳ
аёлларга ҳуқуқ, эътибор ва фикрлаш фазилатини бермагандек” [3].
Ёшларга билим бериш билан бир қаторда уларнинг тарбиясига ҳам эътибор
қаратиш вазифаси асосан аёлларни зиммасида бўлади. Шу боисдан ҳам XIX асрнинг
иккинчи ярмига келиб аёллар ижтимоий мақоми масаласи Туркистон жадидлари
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томонидан аста-секин чуқур ўрганила бошланди. Маърифатчи жадидлар аёллар
ижтимоий мақомини тиклашда ахлоқий қадриятлар ва ахлоқий тарбияни биринчи
ўринга қўйиб, ахлоқ инсонни барча ёмонликлардан асрайдиган, ўзаро
муносабатларда инсонийликка асосланиш зарурлигини ўргатадиган энг устувор
маънавий ҳодиса эканлигини асослашга ҳаракат қиладилар.
Фурқат, Анбар отин, Чўлпон, Фитрат, Нозимахоним каби маърифатпарвар
зиёлилар аёллар ижтимоий аҳволининг паст даражаси нафақат диний сабабларга
кўра, балки аҳоли орасида саводли, шариат ва фиқҳ илмини чуқур тушунадиган
одамларнинг камлиги, хурофот ва бидъатнинг, жаҳолатнинг кучайганлигида деб
билдилар. Бу даврда аёлларнинг иқтисодий қарамлиги уларнинг маънавий
қарамлигига асос бўлган. Аёллар жамият ҳаётида мутлақо иштирок этмаган.
Уларнинг асосий вазифаси оила ишларини бажариш, фарзанд тарбиялаш билан
бирга эр ва қайнонанинг чўриси бўлган. “Мамлакатимизда аёллар шунча зулм
кўрсалар ҳам ўз эрларига итоат қилиб бўйсунадилар, - деб ёзади Фитрат, - лекин
уларнинг бу ҳаракатлари меҳр ва муҳаббатдан эмас, балки чорасизлик ва
мазлумликдандир” [4]. Дарҳақиқат, Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” романида
халқнинг ғафлат уйқусида ётган бир ҳолати Раззоқ сўфи, Қурвонбиби ва, албатта,
Зеби образлари орқали ёрқин тасвир этилган. Бу ўзбек жадидлари ҳаракат эта
бошлаган даврдаги манзара эди. Жадидлар ана шу манзарани ўзгартириш, Зеби
фожеасининг бошқа такрорланмаслиги учун унинг, Раззоқ сўфиларнинг кўзини
очишни ўзларига вазифа қилиб қўйганлар.
Фитрат ижоди давомида аёл зотини юқори кўтарди, унинг илм нуридан
баҳраманд бўлишига катта аҳамият берди. Чунки аёлларга эътибор неча-неча
асрлар мобайнида жамият эътирофида бўлиб келган. Беш аср муқаддам буюк
Алишер Навоий ўзининг “Садди Искандарий” достонида етти олимга доно
маслаҳатчи ҳисобланган, подшоҳ Искандарнинг онаси Бону тимсолини яратган:
Ки: “Бонуки даврондин огоҳ эрур,
Билик ичра давр аҳлиға шоҳ эрур”.
Афсуски, ХХ аср бошларига келиб, аёл зоти илм-маърифатдан бебаҳра қолди,
унга фақат “таваллуд ва таносул”, яъни туғиш ва насл қолдириш юклатилди.
Фитратнинг “Мунозара” асари қаҳрамони бўлган мударриснинг фикрича, 37 ёшгача
давом этадиган ўқиш туфайли “силсилаи таносул” (насл қолдириш силсиласи)
бузилади. Мударриснинг бу фикрларининг асоссизлигини Фитрат Ҳадиси
шарифнинг “Илм олиш ҳар бир мусулмон эркак ва аёлга фарздир” даъватини
келтиради ва мушкул ҳамда нуқсонли таҳсил усулини бутунлай ўзгартириш
кераклигини таъкидлайди. “Усули жадид” таҳсилида бекорга сарф бўладиган вақт
кескин қисқартирилади, қиз болани олти ёшида мактабга бериб, ўн саккиз ёшида
таҳсил охирига етказилади. Бундай таҳсил ислом учун зарар эмас, беҳад фойдадир.
“Усули жадид”га мувофиқ осон усул билан қисқа муддатда аёллар ҳам, эркаклар
ҳам олим бўладилар. Умуман, “Мунозара” асари Бухоро амирлигида жадидчилик
ҳаракатининг янада жонланишида муҳим аҳамиятга эга бўлди. Садриддин Айний
таъбири билан айтганда, Фитрат ушбу асарида шариат йўлида “усули жадид”дан

123

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

фойдаланиш йўлларини кўрсатиб берди. Натижада, Бухорода “усули жадид”
мактаблари қайтадан очила бошлади [5].
Жадид маърифатчилари аёлларнинг бундай аҳволига жамиятнинг
эътиборини тортишга ҳаракат қилиб, бу масалага янада чуқурроқ ёндашиб,
аёлларни маърифатли қилиш ғоясини илгари сурдилар ва уни амалга ошириш учун
фаоллик кўрсатдилар. Аёлларнинг саводли бўлишига қаршилик қилганлар, аёллар
саводли бўлсалар ишқий мактублар ёзиш билан шуғулланадилар деб баҳона
қилганлар. Абдурауф Фитрат “Оила” асарида бу фикрга қарши шундай эътироз
билдиради: “Сиз хату саводни эркакларга зарур эканини қабул қиласиз. Аммо
эркаклар ҳам ўз хату савод ва билимларини зулм ва фисқ йўлида ишлатишлари
мумкин. Лекин ҳалигача мен эркакларга хату савод ва билим олишдан ман этиш
лозимлигини эшитмадим. Шундай қилиб, аёлларнинг ҳам хату савод
чиқаришларини шунга қиёсласа бўлади” [6]. Фитрат хотин-қизларни миллат
оналари деб атайди, уларнинг тарбия ва илм олишлари, ахлоқ ва билимларини
камолга етказишлари зарур деб таъкидлайди.
Ўтмиш маънавий меросимиздаги аёллар масаласига оид фикрларни ўрганиш
ва таҳлил қилиш бугунги кунда жамиятимиз аёллларининг ижтимоий мавқеини
тўғри баҳолашга, уларнинг фаолликларини оширишга ёрдам беради. Шу боисдан
ҳам “Бутун инсоният оламининг тирикчилиги ёлғиз хотунлар соясидандир деб
айтсак шояд хато қилмаган бўлурмиз, хотунлар бутун олам инсониятининг
онасидирлар: пайғамбарлар, расуллар, подшоҳлар, олимлар, адиблар ва шоирлар
ҳаммаси шул муҳтарам волидаларнинг болаларидирлар” [7]. Бу давр аёлларининг
ўртасида илм-фанга бўлган юксак муҳаббатни ортишига сабаб, миллатнинг ўзини
орасида шаклланган маърифатчилик ғоялари, қолаверса, ўша даврда вужудга келган
ижтимоий-сиёсий ва маданий соҳадаги ўзгаришлар туртки бўлган дейиш мумкин.
Ҳадисшунос аллома Имом Бухорий тарбия жараёнининг муҳим аҳамиятини,
яхши тартиб инсоннинг безаги эканлигини эътироф этиб, шу безак аёлларда
бўлиши лозимлигини бот-бот таъкидлаган. У яхши хулқ-атвор ўз вақтида ва тўғри
тарбиялаш орқалигина қарор топиши мумкинлиги ҳақидаги фикрни асослар экан,
тарбия ишида аёлларнинг иштирок этиши, шубҳассиз, зарурий шартлардан
эканлигини кўрсатади.
Оқилалик, покизалик мисоли бўлган оналар юртимиз маънавиятининг
асосини, маданиятимиз мазмунини ҳам ташкил қилади. Тарихдан маълумки,
деярли барча буюк алломаларимиз, улуғ уламоларимиз, бобокалонларимиз
оналари покиза, ўқимишли, етук билим эгалари, маърифатли аёллар бўлишган.
Ибн Сино онаси Ситорабону, Мирзо Улуғбек онаси Гавҳаршодбегим, Бобур Мирзо
онаси Қутлуғ Нигорхоним, Баҳоуддин Нақшбанд волидаси Биби Орифа, Муҳаммад
Аминхўжа Муқимий онаси Ойшабиби, Мунаввар қори Абдурашидхонов онаси
Хосиятхон отин, Абдурауф Фитрат онаси Бибижон, Исҳоқхон Ибрат онаси
Ҳурибибидан биринчи тарбияни, илк илм-сабоқ сирларини ўрганиб, жаҳон илмфани, маданиятига улкан ҳисса қўшишди. Шунинг учун ҳам, миллатни қандай
миллат бўлиб шаклланишида онанинг-аёлнинг меҳнати беқиёс эканлигини эътироф
этиб, биринчи президентимиз И.А.Каримов: “Аёллар учун ижтимоий фаолият
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билан бола тарбиясини уйғунлаштиришга, соғлом авлодни вояга етказишга имкон
берувчи барча шарт-шароитлар яратиб бериш бизнинг муқаддас бурчимиздир” [8] деб таъкидлайди.
Умуман олганда, мамлакатимизда таълимга эътибор фақат бугунги даврда
пайдо бўлмаган. Агар тарихга назар ташлайдиган бўлсак, буни биз Чор Россияси
ҳукмронлик йилларидаги ватанпарвар аждодларимиз бўлган жадидларнинг
таълим-тарбия, маърифатпарварлик йўлидаги буюк хизматларини мисол
келтиришимиз мумкин ўша даврда ватан мустақиллиги ва уни келажаги йўлида
юртимиз ватанпарвар уламолари ёшларни чет элларда ўқитиш билан бир
баробарда ўзлари ташкил этган янги услубдаги мактабларда турли фанлардан
таълим берганлар. Бундан ташқари миллатни маърифатли этиш йўлида турли
театр труппалари, газета ва журналлар ташкил этиш орқали юқори натижаларга
эришганлигини билишимиз мумкин. Ушбу буюк ватандошларимизнинг
давомчилари сифатида бизнинг олдимизда ҳам ёш авлод таълим тарбияси борасида
катта бурч ва маъсулият турганини ҳис этиб яшашимиз лозим. Шшу нуқтаиназардан қараганда, таълим фалсафасини ривожлантириш жадидлар томонидан
юксак маънавий тафаккур маҳсули сифатида баҳоланган. Зеро, фалсафий тафаккур
соҳиби бўлган ҳар бир инсон фақат бугунги кунни эмас, ўтмишни ҳам келажакни
ҳам билади, фаразлайди, умумлаштиради ва тушунчаларда ифодалайди. У ўз
тафаккур имкониятлари орқали воқеа-ҳодисалар орасидаги ўзаро алоқадорликни,
қонуниятларини очади, таққослайди, таҳлил қилади.
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Россия империясининг
тазйиқларига қарамай, Туркистонда хотин- қизлар маорифини жонлантириш ва
усули жадид асосидаги жадид мактабларини ташкил этиш ишлари давом этди.
Мазкур
жараёнларда
миллий
тараққийпарварлар
билан
биргаликда
маърифатпарвар аёллар ҳам фаол иштирок этдилар. Бу аёл муаллималарининг
ўлкада олиб борган фаол фаолиятлари натижасида, маҳаллий аёлларнинг
ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошиши ҳамда, улар орасидан ҳар соҳанинг илғор
билимдонлари етишиб чиқиши ва ўз ҳақ-ҳуқуқи учун курашиш, қатъиятлилик,
маърифатга бўлган интилиш каби ҳислатларни уйғонишига олиб келди дейишимиз
мумкин.
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